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ABSTRAKT
Anëtarësimi në Organizata Ekonomike Ndërkombëtare, si Fondin Monetar Ndërkombëtar
(FMN), Banka Botërore (BB) dhe të ngjashme, janë në qendër të shqyrtimeve në këtë punim.
Kjo temë më ka interesuar qysh në fillim të studimeve, dhe kam punuar një kohë relativisht
të gjatë në realizimin dhe jetësimin e këtij punimi. Edhe pse kanë kaluar disa vite që
anëtarësimi në këto institucione ka ndodhur, ende ka nevojë që të bëhen analiza për ndikimin
që këto organizata kanë pasur në ekonominë e Kosovës.
Ky punim synon të japë një pasqyrë të arritjeve të anëtarësimit në FMN dhe BB, dhe me
theks të veçantë ndikimin e tyre në rrjedhat ekonomike në rastin e Kosovës dhe ekonomive
në tranzicion. Ndër të tjera, ky punim adreson pyetjet: Cilat janë përfitimet e shtetit anëtar,
në ç’farë forme mund të përfitojmë nga këto institucione, çfarë mbikëqyrje bëhet për fondet
e ofruara, cilat janë ndëshkimet dhe rreziqet në rast të mos-kompensimit mbrapa të fondeve,
si dhe shumë çështje të ndërlidhura me FMN dhe BB.
Gjatë hulumtimit kemi konsultuar shumë vepra, artikuj dhe analiza nga ekspert të ndryshëm
të kësaj fushe të dijes, që natyrisht i kemi analizuar dhe shqyrtuar në mënyrë kritike dhe me
shumë kujdes. Kemi përdorur literaturë cilësore nga autorë të huaj dhe të vendit. Gjithashtu
kemi bërë përpjekje qe të shikojmë nga një këndvështrim tjetër ato që tanimë janë thënë.
Si rezultat i këtij punimi, është ardhur ne përfundim se institucionet ndërkombëtare si FMN
dhe BB, janë prej organizatave më të rëndësishme botërore qëllimi i të cilave është stabiliteti
ekonomik dhe ulja e varfërisë në vendet në zhvillim dhe pak të zhvilluara. Duke pasur
parasysh rastin e Kosovës si një shtet në zhvillim e sipër, anëtarësimi në këto dy institucione
ka sjell mjaft benefite.
Përfitimet kryesore nga anëtarësimi ne Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore,
të cilat po i ndihmojnë shtetit të Kosovës janë: (i) Fillimisht joshja e investitorëve të huaj, me
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anë të krijimit të një imazhi më të mirë për Kosovën; (ii) Ofrimi i kredive për mbulim të
borxheve të vendit; (iii) Përmirësimi i situatës makro-financiare të vendit; (iv) Menaxhimi
më efikas i buxhetit; dhe (v) Realizimi i projekteve për ndihmën nga shtetit (siç është rasti i
projektit me energji elektrike).
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HYRJE

Për shkak të rëndësisë së bashkëpunimit ndërkombëtar për një sistem monetar botëror dhe
një sistemi ekonomik të qëndrueshëm, si dhe për shkak të nevojës për të kapërcyer probleme
për të mirën e përbashkët, regjimet dhe institucionet ndërkombëtare janë zhvilluar dhe
operojnë në shumicën e vendeve duke mbuluar shumë fusha. Ashtu si Organizata e Kombeve
të Bashkuara (OKB) mbështet në mënyrë institucionale regjimet e mbështetura në normat e
sjelljes në çështjet e sigurimit ndërkombëtar, po ashtu ndodhë edhe në regjimin monetar
botëror.
Ashtu si në çështjet e sigurimit ndërkombëtar, institucionet kryesore ekonomike
ndërkombëtare u krijuan aty nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. Sistemi i Bretton Woodsit u miratua në një konferencë të shteteve fituese në vitin 1944 në Bretton Woods të New
Hampshire-it. Kjo konferencë themeloi në fillim Bankën Ndërkombëtare për Zhvillim dhe
Rindërtim, e cila në gjuhën e përditshme quhet Banka Botërore (World Bank) për të
shërbyer si burim huash për rindërtimin e ekonomive evropiane pas luftës, e për të ndihmuar
shtetet në kohë vështirësish financiare në të ardhmen (Bordo, 1993).
I lidhur ngushtë me Bankën Botërore ishte Fondi Monetar Ndërkombëtar, institucion që
bashkërendon shkëmbimin monetar ndërkombëtar, baraspeshën e pagesave ndërkombëtare
dhe llogaritë kombëtare. Në ditët e sotme këto dy institucione vazhdojnë të jenë shtyllat e
sistemit financiar ndërkombëtar. Të dy organizatat janë mjaft të rëndësishme në jetën
ekonomike dhe shoqërore të vendeve, ku edhe shtetet anëtare kane mundësinë të përfitojnë
në mënyra të ndryshme. Disa prej përfitimeve kryesore, apo rendësin më të madhe të cilën e
luajnë këto institucione në shtetet anëtare janë:
Fondi Monetare Ndërkombëtar ndihmon duke:
-

Ofruar hua të shpejta dhe fleksibël (me ane të cilave risigurohen investitorët duke
injektuar likuiditet)

-

Ofruar hua për siguri e jo për reforma

-

Adaptuar ndihma të ndryshme, varësisht prej shtetit dhe gjendjes së tij (nuk adapton
teknika të njëjta për te gjitha shtetet)
1

-

U bazuar në parimin e transparencës, dhe i inkurajon të gjitha shtetet anëtare të jenë
sa më transparente

-

Promovuar stabilitet të shkëmbimeve

Ne anën tjetër, Banka Botërore mundohet të krijoj një botë më të mirë, kështu duke:
-

Rritur transparencën

-

Zgjeruar çështjet sociale në luftën ndaj varfërisë

-

Përmirësuar konkurrencën mes shteteve

-

Rritur eksportet

-

Përmirësuar efikasitetin e industrive të ndryshme

Ky punim ka për qellim të hulumtoj dhe të përshkruaj Fondin Monetar Ndërkombëtar si dhe
Bankën Botërore, këtu duke përfshire edhe përfitimet e Kosovës nga këto institucione. Andaj,
punimi është ndarë në kapituj të ndryshëm, ku përveç këtij kapitulli të hyrjes përfshihen edhe:
Shqyrtim i literaturës akademike, në të cilin janë të paraqitura në mënyrë te detajuar mendime
e pikëpamje të autoreve të ndryshëm në lidhje me institucionet e cekura më larte. Pas këtij
shqyrtimi, ofrohet deklarimi i problemit, ku përshkruhen arsyet e përzgjedhjes se kësaj teme.
Pastaj, metodologjia, në të cilën shpjegohet se si i jemi qasur kësaj teme, dhe si do ti arrijmë
rezultatet. Në pjesën e fundit trajtohen rezultatet, në të cilin seksion janë të trajtuara në
mënyrë të detajuar çka kemi arritur me anë të këtij punimi. Diskutime dhe përfundime, është
kapitulli i parafundit në të cilin janë te paraqitura gjetjet e këtij hulumtimi. Në fund
rekomandimet, që elaborojnë se si do të mund të përfitonte me shume apo të shfrytëzonte
Kosova anëtarësimin ne këto institucione.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

Vitet e 30-ta e gjeten boten të mbizotëruar nga kriza shumë të mëdha financiare, ekonomike,
sociale dhe politike. Prej shteteve të shumta të prekura nga këto kriza, Britania e Madhe e
cila njëherësh ishte edhe kampione e monopolit, ishte një prej shteteve më të prekura. Si
pasoje e këtyre krizave i gjithë kontinenti i Evropës u përfshi nga varfëria e skajshme. Përveç
kësaj, disa nga shtetet u detyruan qe valutat ti shesin ne bursën botërore me vlere më të ulet,
e disa të tjera i eliminuan nga tregu i këmbimit. Mirëpo, për të dal nga këto kriza duhej
menduar mire një zgjidhje e duhur dhe e menjëhershme, për të cilat u mbajtën një numër i
madh i konferencave e takimeve ndërkombëtare. Ideja e këtyre takimeve ishte të gjurmohej
mekanizmi që do të ndalonte ketë gjendje kaotike sociale dhe ekonomike ne shtetet e prekura.
Pas shume diskutimeve, ne vitin 1940 u arrit një marrëveshje mes SHBA-ve dhe Britanisë se
madhe, ku u propozua formimi i një mekanizmi kontrollues financiar që do të përcillte
situatën ekonomike dhe sociale në gjithë boten. Ky mekanizëm u propozua nga Harry Dexter
White dhe John Maynard Keynes, dhe u materializua me formimin e Fondit Monetar
Ndërkombëtar ne qytetin Bretton Woods, New Hampshire, SHBA, me 22 korrik te vitit 1944.
Ndërsa statuti i Fondit hyri ne fuqi me 27 dhjetor te vitit 1945. Këto ishin pikërisht edhe
arsyet e nevojës për krijim të një institucioni siç është FMN (Maloku, 2011).
Me themelimin e FMN është paraparë edhe themelimi i një sistemi shumëpalësh të pagesave
ndërkombëtare për mallra dhe shërbime, me anë të cilit shtetet anëtare do të harmonizojnë
problemet e tyre lidhur me bilancin e pagesave, dhe të mos dëmtojnë prosperitetin kombëtar
dhe ndërkombëtar. Pas vitit 1973 FMN mori një funksion tjetër. Ai shërben si institucion për
dhënie të kredive afatshkurta disa shteteve të caktuara, me të cilat financohet pagesa e
depozitave që krijohen me aplikimin dhe këmbimin fiks të valutave. Përveç kësaj, ky
institucion shërben si kreditor afatgjatë i vendeve në zhvillim dhe si këshilltar ekonomik i
shumë vendeve. Në të njëjtën kohe mbledh dhe përpunon shënime ekonomike për vendet e
veta anëtare. Disa prej veprimtarive te tjera te FMN-se janë lidhja e kontratave me ane të
cilave behet këmbimi i valutave, ushtrimi i monitorimit të (mbikëqyrjes), konsultimeve,
funksionin financiar (sigurimi i burimeve financiare) etj (Kelmendi, 2010).
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Pjesë e burimeve te mjeteve financiare të FMN-së janë depozitimet (derdhjet) –kuotat (kuotat
quhen depozitimet e shteteve anëtare). Sipas disa rregullave te FMN, këto mjete u jepen
shteteve anëtare te FMN-se në forme të kredive te përkohshme, të cilat kanë vështirësi rreth
kryerjes se pagesave të importit dhe borxheve te jashtme. Megjithatë, FMN i kushtëzon këto
shtete që për korrigjim te disbalancit te bëjnë edhe reforma te brendshme. Ne këtë mënyrë
nuk do te krijohen vështirësitë me pagesa (Krasniqi, 2014).
2.1 Çfarë roli ka sot FMN-ja
Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) zyrtarisht filloi veprimtarinë ne vitin 1947. Shteti i pare
i cili ishte përfitues i këtij institucione ishte Franca. Gradualisht, vit pas viti numri i shteteve
anëtare filloi te rritej gjithmonë e me shume, kështu duke forcuar edhe me shume rolin e
FMN-se. Sot, FMN-ja luan një rol jashtëzakonisht te madh për shume shtete, kështu duke:
-

Promovuar bashkëpunim monetar ndërkombëtar, me ane te konsulencave te ofruara
ne lidhje me problemet monetare ndërkombëtare

-

Lehtësuar zgjerimin dhe rritjen e tregtisë ndërkombëtare

-

Promovuar dhe mbajtur nivele te larta te punësimit

-

Promovuar stabilitet te këmbimit

-

Ruajtur rregullat e këmbimit mes shteteve anëtare

-

Promovuar dhe mbajtur nivele te larta te punësimit

-

Promovuar stabilitet te këmbimit

-

Ruajtur rregullat e këmbimit mes anëtareve

-

Ndihmuar në krijimin e një sistemi shumëpalësh të pagesave në lidhje me
transaksionet aktuale ndërmjet anëtarëve dhe në eliminimin e kufizimeve të këmbimit
të huaj të cilat pengojnë rritjen e tregtisë botërore

-

Ofruar para kesh kur zhytën në kriza financiare e ekonomike. Prej rasteve më të fundit
në të cilën ka ndërhyre FMN është edhe ai i Greqisë, Portugalisë, Spanjës, etj. Roli i
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FMN-së përfshinë rregullat, shërbimet, instrumentet dhe organizatat për të zbatuar në
përpikëri pagesat dhe kreditë e marra nga vendet dhe shtetet e ndryshme në botë.
Verifikimi i kapaciteteve dhe aseteve nacionale në planin e këmbimit me vendet tjera
është një prej kritereve kryesore te pranimit ne FMN për të gjitha vendet anëtare. Sa
më e lart te jetë kuota e këmbimit tregtar në këtë institucion, aq më shumë ka fuqi
votuese ai vend anëtar (Carpenter&Dunung, 2011).

2.1.1 Mbikëqyrja e FMN-së
Për promovim të stabilitetit global ekonomik nëpërmjet bashkëpunimeve multilaterale, i
është dhëne mandati FMN-së për mbikëqyrje të sistemit monetar dhe monitorim të politikave
ekonomike dhe politikave ekonomike dhe financiare të 188 vendeve anëtare. Në kuadër te
mbikëqyrjes nga FMN, ofrohen vlerësime të specializuara të zhvillimeve ekonomike dhe
financiare rajonale dhe globale. Gjithashtu, jep këshilla rreth rreziqeve që i kanosen
stabilitetit dhe rritjes ekonomike. Me anë të këtyre veprimeve FMN-ja ndihmon sistemin
monetar ndërkombëtar, kështu duke lehtësuar shkëmbimin e të mirave, shërbimeve dhe
kapitalit mes vendeve. Ky sistem dhe bashkëpunim global mes 188 vendeve në ekonominë e
sotme është më se i domosdoshëm, ku një vend mund të ketë ndikim në vendin tjetër me anë
të politikave ekonomike dhe financiare (Xhani, 2014).
Me anë të mbikëqyrjes efektive ndihmohet sistemi monetar ndërkombëtar, kështu duke bërë
më të qëndrueshëm dhe duke mundësuar një rritje ekonomike me anë të proceseve bashkëpërforcues siç janë: mbikëqyrja shumë palësh, ose vështrimi i ekonomisë botërore në tërësi,
dhe mbikëqyrja dy palësh e cila përfshinë këshillime për politikat e çdo anëtari individual
për të promovuar stabilitet të jashtëm dhe të brendshëm (duke përfshirë edhe rritjen) analizën
e efekteve ekonomike nga një vend në tjetrin, dhe eksperiencën e 188 vendeve anëtare
(Xhani, 2014).
Kjo forme e mbikëqyrjes u vendos nga Artikulli IV i Artikujve të Marrëveshjes të FMN-së
në sajë të rishikimit që iu bë në fundin e viteve 70 pasi dështoi sistemi i kurseve të këmbimit
fikse Bretton Woods. Sipas Artikullit IV, vendet anëtare duhet të bashkëpunojnë me FMN-
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në dhe me njëri tjetrin qe te promovohet stabiliteti i sistemit global te kurseve te këmbimit.
Me konkretisht, ekziston një kod i caktuar i sjelljeve të cilit ata duhet ti përmbahen në bërjen
e politikave të tyre ekonomike të brendshme dhe të jashtme. Detyrat e FMN-se janë:
monitorimi i sistemit monetar ndërkombëtar për të siguruar operimin e tij efektiv, dhe
sigurimi që politikat e çdo vendi anëtar i përmbahen detyrimeve. Për tu siguruar që
mbikëqyrja të zhvillohet dhe të mbetet efektive në ekonominë e globalizuar të shekullit 21,
FMN-ja po implementon një Strategji Afat-Mesme (Xhani, 2014).
2.1.2 Si funksionon mbikëqyrja e FMN-së në praktikë
Në baza të rregullta Fondi Monetar Ndërkombëtar, një herë në vit analizon thellësisht situatën
ekonomike të çdo shteti anëtar. Për të marr informata prej më të saktave, FMN diskuton me
autoritetet e shtetit politikat më të favorshme për ekonomi më të qëndrueshme, duke u bazuar
në përvojat përgjatë anëtarësimit. Përveç kësaj, FMN realizon edhe analiza të thella te
trendëve ekonomike globale dhe rajonale. Këto analiza ndryshe njihen edhe si mbikëqyrje
multilaterale, rezultat i të cilave ne vit publikohen tri raporte: the World Economic Outlook,
the Global Financial Stability Report, si dhe Fiscal Monitor (IMF,2015).
Nga përgjegjësitë e shumta të FMN-së, ai me kryesori është dhënia e huave vendeve me
probleme në bilancin e pagesave. Fale këtyre huave këto shtete në nevoje mund të rindërtojnë
rezervat e tyre ndërkombëtare, të stabilizojnë valutat e tyre, të vazhdojnë të paguajnë për
importet e tyre dhe të përtërijnë kushtet për rritje të mirë ekonomike. Për dallim prej bankave,
FMN nuk jep hua për projekte tjera specifike (Reshiti, 2009).
Përgjatë viteve te 70-ta dhe 80-ta ndodhi kriza e naftës dhe kriza e borxheve, si rezultat i të
cilave numri i huave te kërkuara dhe lëshuara nga FMN u rrit dukshëm. Ndërsa ne vitet e 90ta ndodhi procesi i tranzicionit në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe krizat e tregjeve
ekonomike te cilat quan në shtimin e mëtejshëm të kërkesës për burime nga FMN-ja (IMF,
2015).
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2.1.3 Llogaritë kombëtare
FMN mbanë një sistem statistikash të llogarive kombëtare për të ndjekur gjendjen e
përgjithshme monetare të çdo shteti. Baraspesha e pagesave të një shteti është si deklarim
financiar i një kompanie; ajo përmbledh të gjitha lëvizjet e parave brenda e jashtë vendit. Vet
ky sistem është teknik, jo politik për nga natyra e tij. Në thelb, në baraspeshën e pagesave
futen tre lloje veprimesh ekonomike; llogaria e rrjedhshme, lëvizjet e kapitalit dhe
ndryshimet e rezervave (IMF, 2015).
Llogaria e rrjedhshme është në thelb baraspesha e tregtisë. Paraja lëviz jashtë një shteti për
të paguar importet dhe futet brenda tij si pagesë për eksportet. Mallrat e importuara ose të
eksportuara përfshijnë si sendet ashtu edhe shërbimet e llojeve të ndryshme. Llogaria e
rrjedhshme përfshinë dy elementet të tjera. Veprimet qeveritare janë ndihma ushtarake e të
huaja si edhe paga e pensione që u paguhen nëpunësve të qeverisë jashtë vendit. Dërgesa në
para janë ato para që dërgohen në shtëpi nga kompanitë ose njerëzit që ndodhen jashtë vendit
të tyre (IMF, 2015).

2.2 Asistenca teknike

2.2.1 Kush përfiton nga asistenca teknike
FMN ofron asistence teknike dhe trajnime për tu ndihmuar shteteve anëtare te përforcojnë
kapacitetet e tyre për të dizajnuar dhe implementaur politikat ne mënyrë efektive. Këto
asistenca ofrohen në fusha te ndryshme siç janë: politikat fiskale, politikat monetare, politikat
e normës se këmbimit, statistika si dhe mbikëqyrje te sistemit financiar dhe bankar (IMF,
2015).
Prej përfitimeve te shumta në kuadër të anëtarësimit ne FMN është edhe asistenca teknike.
Vendet anëtare të cilat e kërkojnë u ofrohet pa pagese. Pothuajse e gjithë asistenca teknike e
FMN u jepet vendeve me te ardhura te ulëta ose mesatare, apo atyre te dala nga konfliktet.
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Me ane te asistencës teknike shtetet përfitojnë përfitime te ndryshme, u ndihmon ne
stabilitetin ekonomik si dhe minimizojnë dobësitë e tyre ekonomike (Reshiti, 2009).
2.2.2 Si ofron asistencë teknike FMN-ja
Asistenca teknike e FMN-se ofrohet në forma te ndryshme, varësisht prej nevojës se vendit,
duke filluar prej ngritjes se kapaciteteve afatgjate deri ne njoftimin afatshkurta te mbështetjes
se politikave ne kriza financiare. Ofrimi i asistencës teknike mund te behet duhet vizituar
stafi i FMN-se vendet anëtare dhe duke i këshilluar qeverinë dhe bankën qendrore ne çështje
specifike. Gjithashtu, asistenca teknike është e integruar ne agjendën e reformës se shtetit
(IMF, 2015).
2.2.3 Si paguhet asistenca teknike
Falë kontributeve të donatoreve bilateral dhe multilateral bëhet edhe financimi i 2/3 te
financimit të asistencave teknike te FMN. Disa prej donatoreve të asistencës teknike të FMN
janë Australia, Austria, Brazil, Kanada, Kina, Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania,
India, Irlanda, Italia, Japonia, Republika e Koresë, Luksemburgu, Holanda, Zelanda e Re,
Norvegjia, Portugalia, Rusia, Singapori, Suedia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e
Bashkuara. Donatorët shumë-palësh përfshijnë Bankën Afrikane për Zhvillim, Fondin
Monetar Arab, Bankën Aziatike për Zhvillim, Komisionin Evropian, Bankën Inter –
Amerikane për Zhvillim, Kombet e Bashkuara, Programin për Zhvillim të Kombeve të
Bashkuara (UNDP) dhe Bankën Botërore (IFM, 2010).
2.3 Kritikat ndaj fondit monetar ndërkombëtar
Kritikat ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar nuk janë të pakta. Për qasje kritike janë shkruar
libra të tëra nga specialist të ekonomisë si Joseph Stiglitz, ish zëvendës president në bankën
botërore dhe fitues i çmimit Nobel për ekonomi, i cili trajton në hollësi se si FMN ka arritur
që shumë vende ti lërë mjaftë prapa, ndërsa vendet e tjera që nuk kanë punuar sipas modelit
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të FMN-së, por me analizat e tyre zhvillimore, kanë pasur shkallë të larte të zhvillimit
ekonomik.
Në përgjithësi FMN kritikohet në këtë aspekte:


Ndihma financiare është e lidhur me kushtëzime të shumta, ku u kërkohet vendeve të
ngritin lartë taksat, shtrëngim të shpenzimeve publike etj.



Kontrolli i

vendeve të zhvilluara ndaj atyre të varfra, ku FMN-ja përdoret si

instrument që vendet e fuqishme kapitaliste të I kenë nën kontroll shumicën e vendeve
të varfra me anë të politikave të Fondit


Instrumenti I ideologjisë perëndimore kapitaliste, akuzë e ngritur nga Rusia dhe
vendet socialiste



FMN është e interesuar që banka të jetë stabile e jo të zhduk varfërinë Politikave të
Fondit u mungon një arsyetim i qartë ekonomik i rezultat i rivaliteteve përbrenda
fondit në mes të vendeve dhe departamenteve të ndryshme (Danaher, 2004).

Pra, në adresë të Fondit Monetar Ndërkombëtar janë radhitur një lumë kritikash , të cilat e
shohin Fondin si një instrument të shteteve të fuqishme, të cilat tentojnë të kontrollojnë tërë
ekonominë globale. Fondi shihet si një centralizim i parasë, ne duar të ‘’ Fuqishme’’ që kanë
në dorë qeveritë e shteteve me të mëdha në botë, dhe FMN- në e kanë si një mbulesë të tyre,
për të kontrolluar financat dhe ekonomitë e shteteve më të vogla.

2.4 Banka Botërore

2.4.1 Struktura institucionale dhe funksionimi
Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, ka zanafillën prej vitit 1944, dhe që nga
ajo kohë nga një institucion i vetëm është zgjeruar në një grup të pesë institucioneve
zhvillimore. Rindërtimi mbetet një prej pjesëve shume të veçanta te punës se kësaj banke,
megjithatë, reduktimi i varfërisë me ane te globalizimit gjitheperfshires dhe të qëndrueshëm
mbetet qëllimi kryesor i punës se bankës (WorldBank, 2015).
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Nga fillimi ka pasur pyetje në lidhje me përputhjen e FMN-së dhe rolet përkatëse Bankës
Botërore. Të dyja janë të angazhuar, sipas faqes te internetit të FMN-së, për "ngritjen e
standardeve të jetesës në vendet e tyre anëtare", por FMN-ja është financiar në natyrë,
përqendruar në kredi afatshkurtër dhe afatmesme për të ndihmuar vendet për të plotësuar
bilancin e nevojave të pagesave, ndërsa Banka Botërore është në thelb një institucion
zhvillimi, duke u fokusuar në mbështetjen teknike dhe financiare për projekte të veçanta ose
të reformave sektoriale. Pjesa e konfuzionit është gjuhësore; në takimin e parë ndonjëherë
mbledhjen e FMN-së "babait" të Bretton Woods, John Maynard Keynes (kush tjetër?), ai
mendonte që Fondi duhet të quhet një bankë dhe Banka duhet të quhet një fond. Megjithatë,
monikers1 kanë mbërthyer dhe Banka Botërore dhe FMN-ja vazhdojnë të flasin e flasin për
zhvillim të infrastrukturës globale dhe uljen e varfërisë. Që prej Banka Botërore është
strumbullar larg nga Evropa për t'u përqendruar në botën në zhvillim në fund të 1940, ajo ka
huazuar më shumë se 330 miliardë dollarë në projektet e zhvillimit të infrastrukturës. Ajo
aktualisht krenohet me 232.800.000.000 $ në kapital total të nënshkruar, mbikëqyrjen e $
358.900.000.000 në total të aktiveve (Corbett, 2014).
Ndryshe nga FMN-ja, e cila është financuar nga abonimet e kuotave nga vendet anëtare,
Banka Botërore financon kreditimin e tij nga huamarrja në tregun ndërkombëtar të bonove.
Si rezultat, për dekadat e para të ekzistencës së saj Banka Botërore ishte e shqetësuar me
ndërtimin e reputacionin e saj si një huadhënës dhe vendosjen kreditore te vet. Deri në vitin
1968, Banka ka qenë një institucion relativisht i vogël me më pak se 1000 punonjës të
përqendruara në Uashington të interesuara vetëm pothuajse ekskluzivisht me kredi të
dizajnuara për financimin e transportit dhe energjisë dhe projektet e infrastrukturës (Corbett,
2014).
Banka Botërore përqendron kreditimin e saj në qeveritë e besueshme të vendeve në zhvillim,
dhe ndan aktivitetet e saj të kreditimit midis Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim (IBRD) dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA). Banka Ndërkombëtare

1

Monikers, emerim I BB nga autori James Corbett, What does the World Bank do exactlly?
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për Rindërtim dhe Zhvillim në përgjithësi siguron 12-15 kredi vit në pak mbi normat e tregut
në vendet me GDP-në $ 1305 (Corbett, 2014).
Prej institucioneve kryesore në botë në luftën kundër varfërisë dhe për përmirësimin e
standardeve jetësore për njerëzit ne vendet ne zhvillim është edhe grupacioni i Bankës
Botërore. Ne kuadër të bankës ofrohen kredi, epen mbështetje dhe këshillime lidhur me
ndihmat politike, teknike dhe shërbimet lidhur me shkëmbimin e njohurive. Për dallim prej
bankave tjera, Banka Botërore nuk ngjason me to për arsye se kjo banke është një agjencion
i specializuar i Kombeve të Bashkuara, qe ka plot 188 vende anëtare (SEP, 2015).
Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim u krijua në vitin 1944 për të ndihmuar në
rindërtimin e Evropës pas Luftës së Dytë Botërore. Sot, IBRD jep kredi dhe ndihma të tjera
kryesisht në vendet me të ardhura të mesme. BB është në pronësi nga qeveritë e 188 vendeve
anëtare të saj, përfshirë këtu edhe Kosovën të cilat përfaqësohen nga një bord 25-anëtarësh i
emëruar 5 dhe 20 drejtorëve ekzekutivë të zgjedhur. Institucioni ofron një ,kombinim të
burimeve financiare, njohuritë dhe shërbimeve teknike dhe këshilla strategjike për vendet në
zhvillim, duke përfshirë të ardhurat e mesme dhe vendet e kreditit të denjë të ulët të të
ardhurave (Armandi, 2014).
Ne kuadër te grupacionit te Bankës Botërore ofrohen edhe një numër i kufizuar i granteve
për lehtësimin e projekteve për zhvillim, te çilet ndahen ne: shërbimet e tregtisë në zhvillim,
Programi për grante të vogla, lehtësim për grantet zhvillimore, grant për mjete për organizata
qytetare, fondi japonez për zhvillim të sektorit shoqëror, fondi multilateral për
implementimin e Protokollit të Montrealit, fond global për mbrojtjen e mjedisit jetësor
(GEF), Infodev, fondi japonez për zhvillim të resurseve njerëzore dhe politike (PHRD),
fondet zyrtare për bashkë-financim dhe besueshmëri. Ndërsa për zbatim dhe përgatitje të
strategjive për zhvillim, Banka Botërore ndjek katër principe (SEP, 2015).
Për dhënie të kredive banka ka dy lloje te instrumenteve bazë :
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• Kredi për investime afatgjate (zakonisht prej 5 deri 10 vjet) me të cilat financojnë
mallrat, punët dhe shërbimet me qëllim të ndihmës për projektet me zhvillim
ekonomik dhe social me gamë të gjerë të sektorëve.
• Kreditë për politikat zhvillimore, të cilat janë afatshkurtre (nga 1 deri 3 vjet) me ane
te cilave mundësohet financimi i shpejtë i jashtëm me qëllim që të ndihmohen
reformat politike dhe institucionale (SEP, 2015).
Gjithashtu, me kërkesë te qeverise te vendit përkatës, Banka Botërore zhvillon dhe financon
projekte, te cilat pas notimit te fizibilitetit dhe vendosjes se kushteve për kredi mbahen edhe
bisedime. Propozimet e kredive për këto projekte u dorëzohen Bordit të drejtorëve ekzekutiv
të Bankës Botërore për miratim. Ndërsa, kredia bëhet efektive pas zgjedhjes së kuvendit ose
qeverisë së vendin përkatës (SEP, 2015).
Gjithashtu, një informate shumë e rëndësishme është se këto projekte implementohen nga
agjencioni për implementim, apo siç njihen si institucione përkatëse te qeverise, qe është
përgjegjëse për të gjitha aspektet nga implementimi i projektit, siç janë angazhimi dhe
përzgjedhja e konsulltantëve. Strategjia për ndihmë të vendit, faza e identifikimit, faza e
përgatitjes, faza e vlerësimit, faza e bisedimeve dhe miratimeve, faza e implementimit dhe
mbikëqyrjes, raport për implementimin e kryer dhe faza e notimit përfshijnë ciklin e
projekteve te Bankës Botërore. (SEP, 2015).
Shëndetësia, edukimi e bujqësia ne vendet ne zhvillim dhe pak te zhvilluara janë disa prej
fushave kryesore ne te cilat BB është kryesisht e orientuar. Për te ofruar ndihme ne këto
sektorë banka ofron hua me norma preferenciale vendeve anëtare në vështirësi. Për te marr
këto hua banka i kushtëzon shtetet me ndërmarrjen e politikave të rregullimit struktural, siç
janë kufizimi i korrupsionit, mbajtjen e një ekuilibri buxhetor ose lehtësimi i një situate
emergjente. Me ane te këtyre huave banka gjithashtu mundëson financimin e projekteve te
organizatave jo qeveritare dhe kryerjen e kërkimeve në raport me zhvillimin e çdo vendi.
Disa prej analizave te cilat i realizon BB janë matje e treguesit te zhvillimit njerëzor (IDH)
në vende të ndryshme e zona gjeografike, si dhe studime tematike mbi ujin dhe pastrimin ne
bashkëpunim me UNICEF2.
2

Informata eshte marre nga www.shtetiweb.com (shtetiweb.com eshte nje maunal konsultimi per te
kuptuar me mire gjithcka lidhur me shtetin). Data e qasjes: 25.01.2016
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Një fakt tjetër sa i përket BB është se në kuadër te saj janë të punësuar 10,000 punonjës, ku
pothuajse gjysma e tyre janë të përfshire në projektet e IDA-s. Projektet në fjalë funksionojnë
në cikle tre vjeçare, ku edhe shpërndajnë fonde në formë dhurate. Këto fonde arrijnë vlerën
deri në 20% të vlerës se projektit. Sa i përket pjesës së mbetur ajo i jep në forme të huave pa
interes, mirëpo me një komision prej 0,75%. Vendet te cilat përfitojnë prej këtyre huave janë
ato vende që e kanë Bruto Produktin vendor më të ulët se $1085. Për ciklin 2005-2008 vendet
ne zhvillim kane marre 17,7 miliard dollarë, ku dhënësit më të mëdhenj të këtyre fondeve
ishin Shtetet e Bashkuara (13,8% të totalit), Mbretëria e Bashkuar (13,2%), Japonia (12,2%),
Gjermania (8%) dhe Franca (7,1%). Ndërsa në ciklin tjetër (2008 – 2011) janë dhëne fonde
prej 41,6 miliard dollarë. Ne këtë cikël Kina është bere kontribuuese për herë të parë, ndërsa
Mbretëria e Bashkuar ka kaluar Shtetet e Bashkuara duke u bërë kontribuuesi numër një3

2.5 Kosova anëtare e FMN-se dhe Bankës Botërore
Anëtarësimi i Kosovës në këta dy mekanizma shume te rendesishem ndërkombëtarë ka hapur
dyert për zhvillim te mëtutjeshëm. Fale këtyre anëtarësimeve Kosova u qas ne një
bashkëpunimin global monetar dhe në tregun ndërkombëtar (Shehu, 2009).
Kusht për anëtarësim ne Bankën Botërore ishte anëtarësimi fillimisht në Fondin Monetar
Ndërkombëtar, ndërsa një kusht tjetër qe edhe miratimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për
anëtarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Organizatat e grupit të
Bankës Botërore. Anëtarësimi në Bankën Botërore do të përfshijë edhe organizmat e tjerë që
janë në BB, si Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, Shoqatën dhe Zhvillim
ndërkombëtar. Ashtu si dhe FMN, anëtarësimi në Bankën Botërore nuk kushtëzohet me
anëtarësimin paraprak në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, mirëpo e ndihmon mjaft
shumë hapjen e mëtejme të rrugës së Kosovës për anëtarësim në të gjitha mekanizmat
relevant ndërkombëtar (Shehu, 2009).

3

Informata eshte marre nga www.shtetiweb.com Data e qasjes: 25.01.2016
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Falë anëtarësimit te Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore,
Kosova ka krijuar një siguri ekonomike si dhe ka arritur te rris imazhin e shtetit ne tregjet
financiare ne sy te investitorëve te huaj. Qe do te thotë se investitorët e huaj do të jenë më të
hapur ndaj investimit në Kosovë, dhe do ta shohin vendin si me më potencial. Përveç
përfitimeve ekonomike, ky anëtarësim do të sjellë edhe përfitime politike (Shehu, 2009).
Gjithashtu, me ane te anëtarësimit ne Fondin Kosova ka mundësinë të i përkrahë iniciativat
ekonomike në përgjithësi dhe të bëjë reforma në politiken fiskale me rastin e marrjes se
kredive. Si për shembull ne rastet e deficitit ne bilancin e pagesave apo me privatizimin e
ndërmarrjeve. Qe do te thotë se i tere qëllimi i financimit nga FMN lidhet me financimin e
ekonomik. Thëne me thjeshte, shteti financohet nga FMN në rastet kur nuk kanë likuiditet të
mjaftueshëm për t'i përmbushur obligimet që kanë ndaj botës së jashtme (Shehu, 2009).
Sa i përket përfitimeve nga Banka Botërore Kosova mund të përfitojë me anë të marrjes së
kredive. Kërkesa e parë zyrtare nga Prishtine për një kredi të madhe u bë për projektin e
autostradës, Vërmicë-Merdare, që lidhë autostradën e re të Shqipërisë nëpërmes Kosovës më
atë të Serbisë në Merdare (DW, 2009).
Në anën tjetër, anëtarësimi zyrtar i Kosovës në FMN dhe Bankën Botërore, nxit një çështje
tjetër e cila ka te bëjë me borxhet e Kosovës të trashëguara nga ish-federata Jugosllave Me
qenë se Serbia e ka konsideruar Kosovën si pjesë të saj, ajo ka paguar edhe borxhet e
Kosovës. Mirëpo, me rastin e shpalljes se pavarësisë se Kosovës dhe anëtarësimit te kësaj
Republike në institucionet ndërkombëtare te cekura me lart, ka shënuar fillimin e raundit te
negociatave mes Kosovës dhe Serbisë ne mënyrë qe te arrihen vendime për ndarjen e
borxheve (DW, 2009).
Mirëpo, me rastin e arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me ndarjen e
borxheve, për Kosovën fillon edhe një fazë e re. Dhe kjo për arsyen se Kosovës do ti duhet
të fillojë negociata edhe me mekanizmat financiarë ndërkombëtar (siç janë Banka Botërore,
14

Klubi i Parisit dhe Klubi i Londrës) për te marre kredi për krijimin ë një riprogramimi të
borxheve. Si rezultat i zhvillimeve te vendit gjate dy dekadave te fundit dhe pasojat qe kane
stagnuar zhvillimin ekonomik, Qeverisë në Kosovë mund t'i falet një pjesë e borxheve (DW,
2009).
2.6 Benefitet nga anëtarësimi ne FMN dhe Bankën Botërore
Kosova ka kapë një marrëveshje me Bankën Botërore për Efikasitetin Energjetik të Kosovës
dhe Projektit të Energjisë së ripërtritshme (KEEP). Projekti ka për qëllim për të ulur
konsumin e energjisë dhe përdorimin e karburantit fosil në ndërtesat publike, tha Banka në
një deklaratë të postuar në faqen e saj. Banka Botërore do ti ofroj mbështetje Kosovës në
zbatimin e strategjisë së saj të energjisë dhe përmirësimin e politikave, si dhe mjedisit
rregullator për energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë. Qeveria, e cila
nënshkruan marrëveshje me Bankën, pritet të përfitojnë nga projekti nëpërmjet reduktimit të
shpenzimeve të energjisë dhe një gjendje të ndërtimit të rinovuar. Sektori privat do të
përfitojë nga një mjedis rregullator të zgjeruara, e cila pritet të ndihmojë licencimin më të
shpejtë dhe mfë të lehtë për hyrjen në treg për kompanitë e energjisë së rinovueshme. "Një
sektor modern energjetik për gjenerimin të besueshëm, të përballueshme dhe të pastër të
mundshëm të energjisë elektrike, është me të vërtetë përparësi më urgjente në Kosovë,"
kishte thënë drejtoresha e atëhershme e Bankës Botërore Ellen Goldstein. ‘’Përdorimi i
energjisë në dispozicion në mënyrë më efikase dhe inkurajimin e zhvillimit të burimeve të
ripërtritshme të paraqesin dy shtyllat qendrore të strategjisë gjithëpërfshirëse të energjisë në
Kosovë," shtoi ajo (World Bank, 2015).
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Çdo vit shumë e më shumë vlera e parasë rritet, konkurrenca është bërë në nivel global si
dhe nevojat e individëve dhe shteteve për të shkëmbyer të mira mes vete po rritet gjithmonë
e me shume. Për këtë arsye nevoja për stabilitet financiar, shkëmbime te sigurta të të
mirave dhe përmirësim të konkurrencës është gjithmonë në rritje. Në të njëjtën kohe në
botë ekzistojnë vende të shumta qe janë pak të zhvilluara apo në fazën e zhvillimit, ku një
prej karakteristikave të tyre është edhe varfëria.
Për te mbajtur në kontroll elementet e cekura më lart janë krijuar edhe institucione te
veçanta ndërkombëtare. Këto institucione ndryshe njihen edhe me emrat e tyre si Fondi
Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Mirëpo, ekzistojnë shume pyetje lidhur me
këto dy institucione në të cilën është bazuar ky punim. Ndër çështjet kryesore në të cilat
është fokusuar punimi janë:
-

Si erdhi nevoja për krijimin e institucioneve te tilla?

-

Cila është historia e tyre?

-

Çfarë roli po luajnë këto institucionet ne vendet anëtare te tyre?

-

Për çka janë duke u kritikuar?

-

A ka përfituar Kosova nga anëtarësimi ne këto institucione?

-

Si dhe ne çfarë mënyre ka përfituar Kosova?

Këto pyetje paraqesin edhe problemin e punimit mbi të cilin është bazuar shkrimi i tij.
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METODOLGJIA

Fondi Monetar Ndërkombëtar si dhe Banka Botërore janë dy prej institucioneve
ndërkombëtare me te rëndësishme me ane te cilave shume shtete anëtare kane përfituar, dhe
përfitojnë ende ne mënyrë qe te mbajnë stabilitetin financiar dhe gjithë shtetëror. Kosova,
gjithashtu si një shtet anëtar i këtyre institucioneve ndërkombëtare ka arritur te përfitoj nga
ky anëtarësim. Mirëpo, sa dhe si është shfrytëzuar nga shteti i Kosovës ky anëtarësim është
shqyrtuar ne këtë punim.
Prandaj edhe ky hulumtimi i këtij punimi është hulumtim i tipit përshkrues, ku me anë të tij
është munduar te shpjegohet në mënyre të gjerë rëndësia e institucioneve ndërkombëtare siç
janë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Fokus i veçantë i është dhënë edhe
përshkrimit te përfitimeve që ka marre shteti i Kosovës nga anëtarësimi ne këto dy
institucione.
Për shkak te tipit të hulumtimit, ky punim është hulumtim kualitativ apo cilësor. Ndërsa, si
metode e hulumtimit është përdorur metoda e grumbullimit të të dhënave, ku për tu përgjigjur
ne pyetjet kërkimore te këtij punimi është përdorur literature bashkëkohore nga autorë të huaj
dhe të vendit, shkresa nga institucione të ndryshme të cilat i kemi analizuar dhe shqyrtuar me
shumë kujdes. Ne kuadër te analizës se te dhënave janë shqyrtuar këto pika:
-

Historia e Fondit Monetar Ndërkombëtar si dhe Bankës Botërore

-

Mënyra e veprimit te këtyre institucioneve

-

Roli i tyre sot ne shtetet anëtare

-

Asistenca teknike

-

Përfitimet e Kosovës ne anëtarësimin ne FMN dhe BB

Ku si këtyre analizave ne kemi ardhur ne përfundime dhe kemi ofruar edhe këndvështrimet
dhe perceptimet tona, te cilat janë te paraqitura ne pikat e mëposhtme.
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REZULTATET

Kriza të pa shmangshme të cilat kapluan shumicën e vendeve botërore në vitet e 90-ta
detyruan që të hapen institucione ndërkombëtare për tejkalimin e tyre. Si rezultat i kësaj, prej
vitit 1944 u krijuan edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si dhe Banka Botërore. Këto dy
institucione shume te rëndësishme qysh prej atëherë e deri më sot luajnë role shumë të
rëndësishme në shtetet anëtare të tyre. Ideja e formimit të tyre si dhe qëllimet kryesore të
këtyre institucioneve janë:
-

Mbajtja e stabilitetit politik: Ofrimi i një ambienti politik te sigurt, ku popullata
janë te kënaqur, nuk përjetojnë ndryshime negative si dhe janë te kënaqur me
mënyrën e qasjes se qeverise ndaj krizave dhe problemeve

-

Ofrimi i huave për vendet anëtare për te tejkaluar pengesat e tyre financiare:
siç është rasti i Greqisë, ku me rastin e krizës se madhe ekonomike qe e kaploi vendin
dhe mbetjes pa resurse financiare i është mundësuar marrja e huave prej këtyre
institucioneve për te tejkaluar krizën

-

Promovimi i transparencës: Duke u bazuar ne kode te shumta kushtuar
transparencës, ky është një prej parimeve kryesore te këtyre institucioneve duke u
munduar te luftojnë korrupsionin dhe çdo forme tjetër.

-

Luftimi i varfërisë botërore: Me ane te huave te ofruara ne kuadër te FMN dhe BB
është duke u tentuar luftimi i varfërisë ne nivel botëror

-

Rritja e eksportit

-

Ofrimi i mbikëqyrjes

-

Ofrimi i asistencës teknike, e te tjera.

Megjithëse qëllimi i këtyre institucioneve është te këtë ndikim pozitiv ne vendet anëtare, si
dhe ne vendet pak te zhvilluara dhe atyre ne fazën e zhvillimit, ka edhe pretendime e kritika
se pikërisht këto institucione po i shkaktojnë dëme shteteve. Pikat kryesore ne te cilat janë
kritikuar institucionet e lartpërmendura janë:
-

Për te pasur qasje ne huat e tyre kushtëzohet qe shteti te ndryshoj disa principe te veta,
siç janë: ngritja e taksave
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-

Qëllimi i tyre është qe shtetet e zhvilluara te kenë ne kontroll shtetet e varfra dhe ato
ne fazën e zhvillimit.

Ne listën prej me shume se 150 shtete anëtare të këtyre institucioneve, gjendet edhe shteti i
Kosovës. Mirëpo, sa ka arritur te përfitoj Kosova nga ky anëtarësim?
Sa i përket kësaj teme, ekzistojnë dy mendime. Ka prej tyre qe thonë se Kosova ka përfituar
dhe ka përparuar shume qe nga anëtarësimi ne këto dy institucione. Ndërsa, ne anën tjetër ka
edhe prej tyre qe konstatojnë se Kosova nuk ka përfituar asgjë nga këto institucione, dhe qe
duhet kërkuar ndihme nga institucione tjera.
Si rezultat i hulumtimit mbi temën e caktuar, është vërejtur se anëtarësimi ne FMN dhe BB
për Kosovën ka qenë mjaft i rëndësishëm. Fale këtij anëtarësimi shteti i Kosovës ka arritur
qe te mbaj një ambient makroekonomik me stabil nga aj qe ishte me parë. Përveç kësaj numri
i përfitime tjera është mjaft i madh, kështu duke përfshirë:
-

Rritja e kredibilitetit të vendit: Anëtarësimi ne institucione te larta siç janë Fondi
Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore automatikisht ngrit reputacionin e shtetit
te anëtarësuar, kështu duke e cilësuar si shtet te pavarur, serioz dhe me potencial. Fale
kësaj shumë investitor të huaj e shohin vendin si një vend potencial për investim, dhe
marrin guximin te investojnë.

-

Qasjen në hua: si një prej përfitimeve shume te rëndësishme. Duke pasur parasysh
se Kosova është ende vend ne zhvillim dhe me ekonomi jo aq stabile dhe te fort, ne
momente krizash është shume e rëndësishme qe te këtë një mbështetje financiare nga
institucione te larta.

-

Krijimi i sigurisë ekonomike: Çdo shtet i cili anëtarësohet ne FMN pranon ti
nënshtrohet politikave ekonomike dhe financiare te institucionit, kështu duke i dhëne
qasje FMN-se te monitoroj sistemin monetar internacional dhe ekonomik te shteteve
anëtare. Me ane te këtij monitorimi FMN analizon riskun e secilit shtet anëtar dhe
promovon dhe u ofron stabilitet.
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-

Pranimi i asistencave teknike: Me ane te asistencave teknike dhe trajnimeve te
ofruara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Kosova ka arritur krijoj institucione me
efektive, te promovoj stabilitet ekonomik dhe te këtë rritje. Kështu duke i ndihmuar
qeverise te implementoj politika me te mira për shtetin ne mënyrë qe rezultatet e
ekonomisë te vendit te jene pozitive.

-

Zhvillimi i vendit: Me ane te politikave te aplikuara nga këto institucione është bere
hapja e me shume vendeve te punës, ofrimi i një ambienti me te mire për qytetare, e
shume benefite tjera.

-

Rritja e performancës të reformave strukturore: Përmirësimi i reformave
strukturore ka një ndikim pozitiv ne rritjen e produktivitetit, kështu duke shpjer drejt
zhvillimit ekonomik.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Institucionet ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore u hapen si
rezultat i krizave shume te mëdha te cilat përfshinë shtetet te cilët sot janë anëtare te këtij
vendi. Kështu duke ju ndihmuar atyre te tejkalojnë ato duke u ofruar hua, mbikëqyrje dhe
politika për te aplikuar. Vite me pare edhe Kosova pati fatin te anëtarësohet kështu duke
përfituar mjaft.
Me anëtarësimin në Bankën Botërore, Kosovës iu shtuan më shumë resurse financiare, fitoi
një kredibilitetit më të fuqishëm ndërkombëtar. Kështu duke rritur besimin tek investitorët e
huaj, u krijua siguri më e madhe, si dhe rriti interesimin e tyre për të investuar në Kosovë.
Përveç kësaj, u krijua një ambient me i sigurt politik dhe ekonomik fale politikave te
aplikuara te këtyre institucioneve, si dhe u fuqizuan shume institucione vendore fale
asistencave teknike dhe trajnimeve te mara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka
Botërore.
Përveç mendimeve pozitive për këto institucione ndërkombëtare, ka të tillë që kanë vërejtje
dhe sugjerime shumë të ashpra lidhur me të. Kështu p.sh.. një ndër ekonomistët më të
mëdhenj të shekullit të kaluar (sipas shumicës së ekspertëve të ekonomisë botërore), profesori
i njohur Xhim Sakston (Jim Saxton), institucionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar e shquan
si një ndër institucionet “më arrogante, më kontraproduktive dhe më destabilizuese” që kanë
mundur ndonjëherë t’i ndodhin botës së civilizuar, dhe se ky institucion ndërkombëtar në
esencë posedon më tepër kapital sesa që në pamje të parë lë përshtypje në opinionin e gjerë
ndërkombëtar.
Realisht vendet në tranzicion, si adresë të vetme pothuajse kur janë në pyetje kapacitetet
zhvillimore ekonomike, e kanë FMN-n, por disa nga to janë të zhgënjyera me faktet që tash
ne nuk kemi kohë t’i elaborojmë edhe aq shumë edhe për shkak se ata kanë arsyet e natyrës
më tepër politike se sa ato ekonomike.
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Kosova, me pretendimet e saja për ta monitoruar ky institucion i rëndësishëm ndërkombëtar,
gjithsesi duhet të dëshmojë rrugëtimin e saj integrues, por jo edhe atë konfliktuoz, siç ka bërë
me rastin e mospërfilljes së standardeve për ngritjen e pagave. Mbetet për tu parë se cilën
nga rrugëtimet do ta marrë Kosova në periudhën që po hyjmë, ani pse ka shumë dilema të
shfaqura kohëve të fundit nga ekspertët e ndryshëm.
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REKOMANDIME

Me të përfunduar hulumtimin e punimit lidhur me anëtarësimin në institucionet
ndërkombëtare siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, dhe me arritjen
e konkluzioneve të cekura më lart, janë menduar edhe disa rekomandime se si do të mund të
përfitonte Kosova edhe më shumë nga anëtarësimi në këto institucione. Disa prej
rekomandimeve lidhur me shfrytëzim më të mirë të këtij anëtarësimi janë:
-

Respektimi i propozimeve dhe vendimeve të këtyre institucioneve: Anëtarësimi
në këto institucione kushtëzon shtetin e anëtarësuar që të aplikoj politikat dhe
vendimet mbi te cilat veprojnë FMN dhe BB. Propozimet dhe vendimet e tyre janë të
ndara dhe të krijuara varësisht nga shteti dhe problemi i tij, si dhe pretendojnë të
ofrojnë një zgjidhje. Për këtë arsye është shume e rëndësishme që ky vendim të
pranohet dhe ekzekutohet në atë mënyrë si është deleguar.

-

Eksplorimi i mundësive të reja të përfitimit: Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe
Banka Botërore për shume vite kanë ndihmuar shumë shtete të zhvilluara dhe ato në
fazë të zhvillimit. Me qenë se Kosova është vend në zhvillim e sipër, qeveria do të
mund të hulumtonte se si dhe çfarë probleme/sfida kane pasur shtetet në zhvillim të
cilat ju ka ndihmuar për të parë se çfarë mundësi të reja ka të përfitimit për tu
zhvilluar.

-

Bërja e ndryshimeve brenda institucioneve vendore: Kështu duke filluar me
promovimin dhe praktikimit e transparencës, të pasurit një vizion të mirë dhe të qartë
për shtetin duke luftuar maksimalisht korrupsionin. Një ndryshim tjetër të cilin ka
nevojë ta bëjë Kosova e që po i pengon shumë është edhe të luftoj ekonominë
joformale. Në këtë mënyrë edhe investitorët e huaj dhe shtetet tjera janë më të
gatshme të investojnë dhe bashkëpunojnë me Kosovën.

23

8

REFERENCAT

[1] Banka Botërore (2013), ‘Strategjia për Kosoven’
[online] http://www.worldbank.org/en/country/kosovo
[2] Berisha, S. (2008), Ekonomia Ndërkombëtare, Kolegji Universitar Victory, Prishtinë
[3] Carpetner M., Dunung S.P. (2011) International Business: Opportunities and
Challenges in a Flattening World, v. 1.0, Flatworld Knowledge
[5] Corbett, J. (2014), What does the World Bank do exactly? [online]
https://www.corbettreport.com/so-what-does-the-world-bank-do-exactly/
[6] Danaher, K. (2004), 10 Reasons to abolish the IMF&World Bank, Seven Stories Press
[7] Goldstein, J. (2003), Marrëdhëniet Ndërkombëtare, përkthyer nga Arian e Teuta
Starova, Shtëpia Botuese Dituria, Tiranë
[8] Gazeta Jeta në Kosovë (2013), ‘Dyshime për Abuzime me Fondet e Bankës Botërore’
[online] http://kallxo.com/gjnk/dyshime-per-abuzime-me-fondet-e-bankes-boterore/
[9] Internatonal Monetary Found, (2015).
[online] http://www.imf.org/external/about/techasst.htm]
[10] Komoni, S. (2009), Financat, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik
[11] Krasniqi, A. (2014), Ligjerata “ E drejta biznesore ndërkombëtare”, Universiteti i
Prishtines, Fakulteti Ekonomik

24

[12] Mankiw, G. dhe Taylor M., Ekonomia, W.H.Freeman & Co Ltd Përkthyer nga Artan
Meqi
[13] Muhamed, M. (2012), Globalizmi dhe realitetet e reja, furkan ISM Shkup
[14] Maloku, E. (2011), ‘Vendet ne tranzicion e kane FMN-ne adrese te vetme zhvillimore,
kurse Kosova veten! [online] http://www.telegrafi.com/vendet-ne-tranzicion-e-kane-fmnne-adrese-te-vetme-zhvillimore-kurse-kosova-vetveten/
[15] Miletka, V. (2006), Leksioni i Unionit Evropian, Kolegji Universitar Victory, Prishtinë
[16] Pano, A. (2002) Fjalor ekonomik Financiar, Albin, Tiranë
[18]

Sojeva,

H.

(2004),

Ekonomia

e

Aplikueshme,

Universiteti

i

Prishtinës

[19] Selmanaj, S. (2006), Globalizimi dhe Tranzicioni, Dilemat dhe sfidat, RIINVEST
Prishtinë
[20] Shehu, B. (2009), Kosova zyrtarisht anëtare e FMN-së dhe Bankës Botërore, Artikull i
publikuar në DW. [online] http://www.dw.com/sq/kosova-zyrtarisht-an%C3%ABtare-efmn-dhe-e-bank%C3%ABs-bot%C3%ABrore/a-4442255
[21] Susuri, A. (2015), ‘Qellimet dhe Parimet e Kombeve te Bashkuara’, Universiteti i
Prizrenit, Fakulteti Juridik
[22] Sekretariati per çështje evropiane. (2015), Maqedoni
[http://www.sep.gov.mk/sq/]
[23] Shtetiweb. (2012), ‘Banka Boterore [online]
http://shtetiweb.org/2012/09/28/banka-boterore/?print=pdf
25

[24] Xhani, D. (2014), Roli dhe funksioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar. [online]
http://shtetiweb.org/2012/09/28/fondi-monetar-nderkombetar/

26

